STRUCTURED ABSTRACT
With increasing globalization, rapid technological developments, changing legal regulations and increasing awareness of the society; CSR arises as one of the most popular topics of business and social life in the world today. The scope of the CSR, which was first implemented in the form of monetary donations in the name of philanthropy only to develop public relations, has been growing day by day. Nowadays, regardless of its size and the industry it is in, almost all businesses use CSR as a new and effective tool to move one step ahead in tough competition conditions on the market. In addition, CSR is not only a competitive tool but also an important part of the corporate culture of enterprises as a means of gaining the trust and support of society and all other stakeholders.
The aim of this study is to investigate whether CSR is an advertising tool today, or it reflects a sense of responsibility in a real sense. In this vein, the historical development of the CSR concept is explained and emphasis is placed on its increasing importance through a comprehensive literature review. In the final part, we tried to argue that CSR can not be used as an advertising tool to make profits in the short term, but on the contrary, it is a fact that is included in today's business
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The concept of CSR has long been used as a term that contributes to develop a better understand regarding the relationships between businesses and society. According to a survey on the subject, at least 37 different CSR definitions were made (Carroll, 2015) . The reason why so many definitions are made for the concept of CSR is the result of continuous development including new topics, different stakeholder expectations and the change of community expectations with increased consciousness. In its most basic sense, we can define CSR as the responsibilities that a company must perform for the community and the environment.
In the pre-industrial revolution period between the 12th and 18th centuries, business activities were far from scientific grounds. The emergence of the concept of social responsibility as an important issue and becoming a focal point for businesses is based on the era of industrial revolution in the 19th century (Aktan and Börü, 2007; Vural and Çoşkun, 2011) . Today, rapid developments in communication technologies such as the internet, computers, mobile telephones and their widespread use have made it easier for the society to reach the information. Companies that know that their movements are closely watched by the community have begun to pay more attention not to contradict social responsibility in their decisions and activities. In particular, large corporations have made it a policy to share with the public what they have done and implemented in relation to CSR with reports they published in certain periods.
There are many factors that drive businesses to avoid harm to the environment, to solve social problems and to contribute to social development. These are the pressures of various groups such as the community (Mishra and Scmidt, 2016; Misiak, 2016; Quazi, Nejati and Amran, 2015) , the state (Eren, 2013) , consumers (Ersöz, 2007; Sapp, 2016) , trade unions (Brammer, Jackson and Matten, 2012) , supply chains, NGOs and investors, increasing importance of CSR (Rangan, Chase and Karim, 2015; Santhosh and Baral, 2015; Sharma, 2016) , benefits of CSR for business (Misiak, 2016) , globalization (CEBC, 2005; Werther and Chandler, 2011; Yılmaz, 2009) , the power of the media, developments in communication tools, international official organization initiatives, legal (Aktan and Börü, 2007) and economic factors (Simionescu and Dumitrescu, 2016 ).
Since CSR is on the agenda, it has rapidly developed and gained importance throughout the world. However, from the very beginning, opinions have been declared in favor and against CSR. The debates in favor of CSR usually start with the belief that having social responsibility increases the long-term interests of companies. If a company wants to guarantee its presence in the future, it should be in a behavior that will provide it (Davis, 1973) . The strongest criticism of the concept of CSR was voiced in 1962 by Milton Friedman who had a classical economic view. According to Friedman, businesses have only one social responsibility, and that is to increase the gains of their owners and shareholders at the maximum level. Friedman argued that social problems should be solved
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by the state and governments, not by business people (cited in Davis, 1973: 317) Although CSR initially emerged as a tactic, an advertising and public relations tool to get rid of the oppression of society with classical understanding, today CSR has become a necessary practice for businesses that want to maintain a positive image, attract and retain qualified employees, influence investors' decisions and maintain sustainability. Moreover, CSR is increasingly expanding its scope and it is a process that every day more and more businesses want to be involved. For this reason, in today's business world CSR is not considered as an advertising tool but as a part of corporate senior management.
Issues such as global warming, climate change, endangered species, poverty and hunger, epidemics, and mass migrations have now become undeniable for companies. Environmental pollution caused by industrial wastes, destruction of nature and global warming, if the measures are not taken, bring the scenario that the world can go to extinction and cause the sensitivity of people and institutions to increase rapidly (Ersöz, 2007) .
On the other hand, transparency and accountability have become very important for companies in our age when access to information is very easy, consumers are well aware, and we are not silent about injustice. For this reason, CSR practices which are made only for advertising purposes and do not reflect reality are emerging in some way and can cause great damage to the image of the company. Moreover, the incompatibility of their rhetoric and what they do puts companies at greater risk.
Considering CSR only as an advertising tool, implies that there is no real positive impact on environment and society. Organizations, which do not identify CSR integrated with their mission and daily life are far from being "green" or "responsible". Instead they attach more importance on their own interests rather than social benefits. In this manner, the CSR projects, which are usually formed with short-term marketing approach, focus on the short-term monetary return of the image created by advertising made more than social responsibility (Mishra and Scmidt, 2016) .
Almost every organization today is aware of the importance of social responsibility. Because today's business world is complicated and skeptical because of corporate scandals, sudden drops in stock markets, unstable economy, poverty, unexpected political fluctuations, wars, crises, threats of global terrorism, major refugee flows. In such an environment, CSR is not a fashion but a necessity. Issues such as employee rights, human rights, corporate scandals, damage to the natural environment, substances contained in products attract more attention of community now. Businesses are also seeking to ensure sustainability. In such an environment CSR practices become an indispensable strategic element. Scientific research results on this topic justify them in their attitudes (Uzkesici, 2005) .
Indeed, it is understood that today's researches have proved to be a fact that companies that are serious about CSR are beginning to gain
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Volume 12/12 significant achievements. In this context, enterprises gain very important benefits such as increasing their corporate reputation (Kotler and Lee, 2008) and customer loyalty (Bhattacharya and Sen, 2004; Popescu and Voiculet, 2015; Sharma, 2016) , decreasing costs (Popescu ve Voiculet, 2015; Porter and Kramer, 2011; Özüpek, 2005) , increasing the ability to attract and retain employees (Cone Inc., 2004; Giuliano, Mahy and Vermeylen, 2016; Tuna, 2016) , building better relationships with local people and authorities (Bhuvaneswari and Unnikrishnan, 2016; Misiak, 2016) , developing relationships with all stakeholders (Simionescu and Dumitrescu, 2016) , contributing to strategic planning (Laroche, Bergeron and Barbaro-Forleo, 2001; Quazi, Nejati and Amran, 2015) , opening doors for innovation, ensuring brand awareness (Popescu and Voiculet, 2015) , attracting investors' attention (Carroll and Shabana, 2010; Misiak, 2016) , facilitating risk management (Uzkesici, 2005) , competitive advantage (Smith, 2003) and increased market share with sales (Drumwright, 1994; Ersöz, 2007) .
Today, it is a fact that particularly global companies have great power, and that the activities of the companies affect people and the natural environment. Business activities directly and indirectly affect the quality of life of persons and other living creature. Today, businesses have to be more responsive to increasing quality of life, human rights, biodiversity, neighborhood and community in addition to making profit and producing quality products and services. Socially responsible behavior of businesses has become a world-wide expectation (Dalyan, 2007; Drucker, 2008) . Businesses that gain economic power also get social power. This acquired social power necessitates that business decisions and activities also take into account the interests of the society (Top and Öner, 2008) . If you consider a company to be the citizen of a country in which it is located, it must fulfill certain duties and responsibilities as the members of the country do so that it can be accepted and legitimate.
CSR is becoming a reality that increasingly important and seen by many companies as a strategic issue nowadays. Today, there is a great deal of pressure from the public on companies to deal with a wide range of problems, such as environmental and social problems, use of resources and climate change. Today CSR has become a reality that integrates with products and services, shaping all the daily and long-term decisions and behaviors of companies, not only in terms of community pleasure but also in corporate culture and basic strategies. CSR has undoubtedly been a strategic management component for companies looking for survival and success in the 21st century, not as an advertising tool.
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Giriş
Artan küreselleşme, hızlı teknolojik gelişmeler, değişen yasal düzenlemeler ve toplumun bilinçlenmesiyle birlikte KSS, bugün dünyada ve Türkiye'de iş ve toplumsal hayatın en fazla ilgi gören konularından biri olarak ön plana çıkmaktadır. Geçmişte ilk olarak işletmelerin misyon ve amaçlarıyla herhangi bir bağ olmaksızın sadece halkla ilişkileri geliştirmeye yönelik olarak hayırseverlik adı altında parasal bağışlarda bulunmak şeklinde gerçekleştirilen KSS'nin kapsamı her geçen gün gelişmektedir. Günümüzde büyüklüğüne ve içinde bulunduğu sektöre bakmadan neredeyse tüm işletmeler, piyasadaki çetin rekabet şartlarında bir adım öne geçebilmek için temel stratejilerine dâhil ettiği KSS'yi yeni ve etkili bir araç olarak kullanmaktadır. Ayrıca KSS sadece bir rekabet aracı olarak değil aynı zamanda toplumun ve diğer tüm paydaşların güvenini ve desteğini kazanmanın gereği olarak işletmelerin kurum kültürlerinin önemli bir parçası olmaktadır.
Yakın zamanlardaki şirket skandalları ve şirketlerin sebep olduğu çevre felaketleri de KSS'nin ne kadar önemli olduğunu göstermiş, işletmelerin sosyal rolleri üzerindeki toplumun ilgisini arttırmıştır. Toplum, medya, tüketiciler ve tüketici örgütleri, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, yerel ve merkezi yönetimler hatta kendi çalışanları tarafından sürekli izlenmekte olan işletmeler, toplumsal ve çevresel konularda çok daha dikkatli olmak zorundadırlar. Hissedarlarının çıkarlarını gözetmenin yanında şirketlerin daha fazla sosyal sorumluluk sahibi olmaları beklenmektedir.
İşletmeler toplumsal yaşamın bir gereği olarak ortaya çıkmışlardır ve varlığını devam ettirebilmesi, gelişebilmesi için yine topluma ait doğal, beşeri kaynaklara ve en önemlisi karar ve davranışlarında toplumun rızasına ihtiyaçları vardır. Diğer bir deyişle bir işletme toplumdan izole bir şekilde varlığını sürdüremez. İşletmeler kar elde etmek üzere mal ve hizmetlerini üretirken içinde bulunduğu çevrenin doğal, beşeri, enerji gibi çeşitli kaynaklarını tüketmekte, üretimin doğal sonucu çevreye de çeşitli olumsuz etkileri olmaktadır. Bu sebeplerle işletmeler toplumun yararına yönelik olarak çok daha duyarlı geri dönüş sağlamalıdırlar. İşte paydaşların güvenini ve desteğini kazanmanın en iyi yollarından biri olan KSS bu geri dönüşü sağlamaktadır.
KSS'yi en temel anlamıyla bir işletmenin içinde bulunduğu topluma ve çevreye karşı yerine getirmesi gereken sorumluluklar olarak tanımlayabiliriz. KSS, işletmelerin faaliyetlerinde ve paydaşlarıyla etkileşimlerinde sosyal ve çevresel endişeleri de bütünleştiren bir yönetim anlayışı olarak tüm paydaşlar yararına girişimlerde bulunmayı veya bu tür girişimlere katkıda bulunmayı kapsamaktadır. KSS genellikle ekonomik, sosyal ve çevresel gerekliliklerin bir denge içerisinde yerine getirilmesi olarak da anlaşılır.
İşletmelerin sosyal bir girişim olmaları sebebiyle sınırları ve yükümlülükleri toplum tarafından belirlenmektedir. KSS'nin anlamı ve kapsamı toplumdan topluma, işletmeden işletmeye, kişiden kişiye değişiklik gösterebilmektedir. Ayrıca zaman içinde KSS kavramı da değişiklik gösterebilir. KSS, içinde bulunulan değer sistemi ve kültürel yapıya bağlı olduğu için bir kişi, bir yönetici, bir bölge veya bir toplum için KSS alanına giren bir ödev, başka yer ve şartlarda bu alanın dışında kalabilir (Akbaş, 2010: 12) .
KSS'nin kapsamını ve sınırlarını belirlemede bütün kurumlar için geçerli bir evrensel formül yoktur. Bu noktada tüm kurumlar için geçerli olan iç ve dış tüm paydaşlarına, doğal çevreye zarar vermeyecek karar ve faaliyetlerde bulunmak zorunda olmasıdır. Dolayısıyla ahlaki değerler ve yasal düzenlemelerin ötesinde kalan her alanda her bir kurum ne yapacağına veya ne yapmayacağına karar verebilir. Ancak her kurum faaliyete geçmeden önce o konu hakkında çok iyi bilgi sahibi olmalı, dikkatli bir şekilde düşünmeli, uzun vadeli bir yaklaşım içinde olmalı ve geçici olarak net kârı azaltabilen sosyal yönden sorumlu olduğu faaliyetleri, uzun vadeli kurum çıkarlarıyla tutarlı bir şekilde yerine getirmelidir. Kurumların uzun vadeli çıkarları çevre kirliliği, küresel ısınma, eğitimin yetersizliği türünden sorunları çözümlemede yattığı unutulmamalıdır. Bir kurum sosyal gücüyle
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International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 12/12 orantılı olarak kurumsal sosyal sorumluluklara sahiptir. KSS, kurumların özelliklerine göre de farklılık göstermektedir. Kurumların sosyal sorumlulukla değerlendirilmeleri kurumun büyüklüğü, ürünleri, üretim süreçleri, pazarlama yöntemleri, rekabetçi stratejileri ve yöneticilerin değerleriyle ilişkili olarak farklılık gösterebilmektedir. Bir kurum en iyi şekilde yönetebileceği veya çözümleyebileceği sosyal sorumluluk alanlarını seçmelidir (Bayrak, 2001: 92) .
KSS'yi tüm boyutlarıyla yerine getiren işletmeler, itibarlarının ve marka değerlerinin güçlenmesi, finansal performansın artması, paydaşlarla ve resmi, sivil diğer kurumlarla ilişkilerin iyileşmesi gibi faydalar elde etmenin yanında varlıklarının sigortası olan toplumsal kabulü de kazanabilmektedirler. Bu faydalarının yanında KSS'nin işletmelerin en değerli varlıkları olan çalışanlarının örgütsel bağlılıklarını da olumlu yönde etkilemektedir. Çünkü toplum tarafından itibar edilen bir işletmede çalışmak kişilerin memnuniyetini ve bağlılığını arttıracaktır. Çalışanlar, işletmelerinin yapmış olduğu iyi davranışları paylaşacak ve iyi bir kurumsal vatandaşlık sergileyen işletmelerinin yararına her türlü fedakârlığı gösterebileceklerdir.
Bu çalışmanın amacı, KSS'nin günümüzde bir reklam aracı olarak mı yoksa gerçek anlamda bir sorumluluk anlayışını yansıtıp yansıtmadığını araştırmaktır. Bunun için kapsamlı bir literatür çalışması yapılarak KSS kavramının tarihsel gelişimi açıklanmış, giderek artan önemine vurgu yapılmıştır. Son bölümde ise kısa vadede kar elde etmek üzere KSS'nin bir reklam aracı olarak kullanılamayacağı aksine günümüz işletme temel stratejilerine dâhil olan ve hem işletme hem de toplum ve çevre açısından sürdürülebilirliğin sağlanmasında vazgeçilemeyecek bir gerçek olduğu tartışılmıştır.
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı ve Tarihsel Gelişimi
KSS kavramı, uzun zamandır işletmeler ve toplum arasındaki ilişkileri daha iyi anlamamıza yardım eden bir terim olarak kullanılmaktadır. Konuyla ilgili bir araştırmaya göre en az 37 farklı KSS tanımı yapılmıştır (Carroll, 2015: 87) . KSS kavramı için bu kadar çok tanım yapılmasının sebebi, toplumun bilinçlenerek beklentilerin değişmesi, paydaşların beklentilerinin farklı olması, yeni konuları içine alarak sürekli gelişmesi sonucudur. Ancak biz burada en çok kabul görmüş olan birkaç tanımı, ifade edildikleri tarihlere göre sıralayarak ele alacağız.
"KSS'nin babası" ünvanını hak eden Howerd R. Bowen (Aktaran: Carroll, 1999: 269-270) , 1953 basımı "Social Responsibilities of the Businessman" adlı kitabında, işadamlarının sosyal sorumluluklarını, toplumumuzun değer ve amaçları açısından kabul edilebilir faaliyetlerde bulunma, kararlar verme ve politikalar izleme yükümlülükleri olarak ilk kez tanımlamıştır. Keith Davis (1960) , sosyal sorumluluğu asgari seviyede, firmanın doğrudan ekonomik kazancının ötesindeki amaçlara yönelik işadamlarının aldığı kararlar ve yaptığı faaliyetler olarak ifade etmiştir.
Ekonomik Kalkınma Komitesi, 1971 basımı "İşletmelerin Sosyal Sorumlulukları" adlı yayınında sosyal sorumluluk tanımı; toplumun rızasını alan, memnuniyetini arttıran, ihtiyaçlarının yapıcı bir şekilde giderilmesine hizmet eden işletme faaliyetleri ve temel amaçları şeklindedir. Bu çerçevede işletmelerin topluma karşı daha geniş sorumluluklar alması ve insani değerlere daha kapsamlı hizmet etmesi beklenmektedir. İşletmeler topluma hizmet için doğduklarına göre, gelecekleri de toplumun değişen beklentilerine en iyi şekilde cevap verme yeteneklerine bağlıdır (Center for Ethical Business Cultures [CEBC], 2005) . KSS, bir işletmenin ekonomik olarak kazançlı, kanunlara uygun, ahlaki ve toplumsal destek almış şekilde yönetilmesidir. Bir işletmenin sosyal sorumluluklarını yerine getirmesinde kâr elde etme ve yasalara uyma, işletmelerin ahlaki ve onun da ötesine geçen para bağışı, zaman ayırma, yetenek paylaşma gibi toplumu geliştirmeye yönelik gönüllü çabalarından önce gelen şartlardır. Bu
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Dünya İş Konseyi, 2000 yılında KSS'yi bir işletmenin çalışanlarıyla birlikte ailelerinin, bölge halkının ve geniş anlamda tüm toplumun yaşam kalitesini iyileştirme çabaları, tüm faaliyetlerinde ahlaki davranması ve ekonomik gelişmeye katkı sağlamak için devamlı olarak yükümlülüklerini yerine getirmesi olarak tanımlamıştır (Aktaran: Dahlsrud, 2008: 7). Avrupa Birliği Komisyonu (2011)'na göre KSS, şirketlerin faaliyetlerini ve paydaşları ile etkileşimlerini gönüllülük esasında sosyal ve çevresel endişelerle bütünleştiren bir kavramdır. KSS, işletmelerin topluma olan etkilerinden kaynaklanan sorumluluklardır ve bu sorumlulukları yerine getirirken ne yapmaları gerektiğini gösteren planlamadır. İşletmeler, paydaşları ile yakın bir işbirliği kurarak sosyal, çevresel, ahlaki, insan hakları ve tüketici endişelerini bir bütün olarak ana stratejilerine yerleştirmeli ve tüm faaliyetlerinde göz önünde bulundurmalıdırlar.
KSS, bir işletmenin ekonomik ve yasal koşullara, iş ahlakına, işletme iç ve dış çevresindeki kişi ve kurumların beklentilerine uygun bir çalışma stratejisi ve politikası gütmesine, insanları memnun etmesine ilişkin bir kavramdır (Eren, 2013: 106) .
Birleşmiş Milletler Endüstriyel Gelişme Örgütü (2016)'nün tanımı; KSS, şirketlerin faaliyetlerinde ve paydaşlarıyla ilişkilerinde toplumsal ve çevresel kaygıları da hesaba kattığı bir yönetim anlayışıdır.
Yukarıdaki tanımlardan da anlaşılacağı üzere KSS, işletmelerin yasal zorunlulukları dışında kendi iradesi ve isteği doğrultusunda hem sosyal, ekonomik, ekolojik hem de etik boyutlarda ele alınması gereken; işletmenin etkileşimde bulunduğu iç ve dış tüm çevresine yönelik belli bir memnuniyetin yanında belli bir işletme karlılığını da hedefleyen; işletmeyi tüm çevresi ile birlikte geleceğe taşıyabilecek faaliyetlerin planlanıp uygulanmasını kapsayan bir kavramdır (Ceritoğlu, 2011: 23) .
Sosyal sorumluluk iş dünyasında yeni bir kavram değildir. Eski Çin, Mısır ve Sümer yazıtlarında, ticareti kolaylaştırmak için alışveriş kurallarına sık sık değinilmiştir. Ayrıca bu yazıtlara göre halkın çoğunluğunun sosyal sorumluluk bilincine sahip olduğu düşünülmektedir. O zamanlardan bu yana, iş ve toplum arasındaki etkileşim konusundaki halk ilgisi, şirketlerin faaliyetlerinin büyümesi oranında artmıştır (Werther ve Chandler, 2011: 38) .
12. ve 18. yüzyıllar arası sanayi devrimi öncesi dönemde işletmecilik faaliyetleri bilimsel temellerden uzak bulunmakta, işletmeler ise küçük ölçekli, sipariş üzerine üretim yapan dükkân ve ticarethanelerden oluşmaktaydı. Tüm ortaçağ boyunca ticari faaliyetlere ve ekonomiye din penceresinden bakılmış, yönetenlerin ve ticari faaliyetlerle uğraşanların sorumluluk anlayışları dini inançlarının etkisiyle şekillenmiştir. Yine bu dönemde ticarette sorumluluk, kişinin etik anlayışına, dini görüşüne ve vicdanına bağlı olarak ortaya çıkmaktaydı (Aktan ve Börü, 2007: 23) .
Sosyal sorumluluk kavramının önemli bir konu olarak ortaya çıkışı ve işletmeler için bir odak noktası haline gelmesi ise 19. yüzyılın ikinci yarısında sanayi devrimi dönemine dayanmaktadır. Sanayi devrimi ile birlikte işletmelerin üretim politikaları geliştirmeleri ve fabrikasyon çalışmalara girişmeleri yeni istihdam alanları yaratırken, dönemin başlarında sadece kâr amacı güden işletmeler için "her şey mubahtır" anlayışı hâkimdir. Üretici için en başta daha çok kâr yapma düşüncesinin hâkim olduğu sanayileşmenin bu ilk dönemlerinde, toplumsal değerler göz ardı edilerek gerçekleştirilen üretim bir süre sonra topluma çeşitli yönlerden olumsuz olarak dönmeye başlamıştır. Üzerinde büyük işletmelerin kurulduğu bölgelerdeki doğal denge bozulmaya başlamış, işletmelerin üretim faaliyetleri sonucunda oluşan gürültü, atıklar, karbon salınımı gibi olumsuz etkenler dolayısıyla çevre kirliliği sorunu ortaya çıkmış, ucuz iş gücü için çocuklar istihdam edilmiş,
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Volume 12/12 çalışanların hakları göz ardı edilmiştir. Buna paralel olarak sağlıksız üretim koşulları ve insan hakları ihlalleri sonucu toplum da işletmelere karşı olumsuz tepkiler geliştirmeye başlamıştır (Vural ve Çoşkun, 2011) .
Şirketlerin ilk KSS girişimleri ve anlayışlarının izleri 1919'lara kadar izlenebilir. Topluma karşı sorumluluk taşıyan ilk şirketlerden birine Ford Motor Company örnek olarak verilebilir. Henry Ford'un şirketi, daha çok üretimle birlikte otomobil fiyatlarını aşağıya çekerek herkesin otomobil sahibi olmasına katkı sağlamıştır (Morris, 2016: 10) .
Sosyal sorumluluk anlayışının gelişmesinde en büyük etkilerden bir diğeri de 1929 ekonomik bunalımıdır. Sanayi devrimi ile birlikte özellikle kurumların üretimi hızlandırması ile birlikte oluşan hareketli iktisadi hayat 1929 yılına gelindiğinde New York Borsası'nın çökmesiyle son bulmuştur. Sonuç olarak kurumlar, büyüyen yapılarının topluma olan etkileri ve faaliyetlerinin sonuçlarından dolayı KSS kavramıyla karşı karşıya kalmışlardır (Aktan ve Börü, 2007: 24) . Sanayileşmenin getirdiği sorunlar ve 1929 ekonomik buhranı ile birlikte sosyal sorumluluk alanındaki gelişmelerin hız kazandığını söyleyebiliriz.
Theodore Kreps, 1931 yılında sunduğu "Business and Social Welfare to Stanford" çalışmasında, sosyal sorumluluklarını raporlayan şirketlerle ilgili olarak ilk kez "sosyal denetim" terimini kullanmıştır. Bir müddet sonra 1942'de Peter Drucker, yayınladığı "The Future of Industrial Man" adlı kitabında şirketlerin ekonomik amaçlarının yanında sosyal bir boyuta da sahip olduğunu tartışmıştır (Aktaran: Katsoulakos, Koutsodimou, Matraga ve Williams, 2004) .
Sosyal sorumluluğun modern çağı, konu ile ilgili ilk tanımlayıcı kitap olduğu kabul edilen Howard R. Bowen'ın 1953 basımı "İşadamlarının Sosyal Sorumlulukları" adlı kitabı ile başlatılabilir (Carroll, 1979: 497) . 1950'lerde insan hakları, kadın hakları, tüketici hakları yönünde sosyal hareketlerin ortaya çıkması ve toplumla beraber çevrenin korunmasıyla ilgili isteklerin artması, modern KSS uygulamalarının en önemli işaretleri olmuştur. Bu dönemde çalışanlar, müşteriler ve halkın beklentileri öyle artmıştır ki artık işletmeler sadece hissedarlara değil, tüm paydaşlara karşı sorumluluk sahibi olmuşlardır. İş dünyası için bu sorumlulukları resmileştiren en önemli kanun, 1964 yılında kabul edilen İnsan Hakları Kanunu'dur (Carroll, 2015: 88) . Bu dönemde gönüllü olarak izlenen temel KSS yaklaşımı, önemli toplumsal projeleri desteklemek için şirket kaynağından bağışta bulunmaya dayanan hayırseverliktir (Frederick, 2008) .
1960'larda KSS tamamen yeni bir anlam kazanmıştır. Bu dönemde şirketler üzerinde toplumsal protestoların baskısı artmış, sosyal problemlerin çözümüne yardımcı olmak için şirketlerin gönüllü hayırseverliğin ötesine geçmeleri ve uygulamaya yönelik adımlar atmaları beklenmiştir (Frederick, 2008) . 1962'de Milton Friedman, sosyal sorumluluk doktrininin esas itibariyle yıkıcı olduğunu güçlü bir şekilde ileri sürdüğünde ciddi bir tartışma başlatmıştır (Aktaran: Carroll, 1979: 497) .
1970'lerde şirketler, gerek kendi çıkarlarına yönelik gerekse yasal düzenlemelere veya aktivist protestolarına cevap olarak çok hızlı bir sosyal dönüşüm geçirmişlerdir. Şirketler, sosyal ve kamu sorunlarının çözümüne yönelik yaklaşımlarını kurumsallaştırmaya ve resmileştirmeye başladıkları "KSS yönetimi" olarak adlandırılabilecek bir döneme girmişlerdir (Carroll, 2015: 88) . Bu dönemde "Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Kurumsal Sosyal Duyarlılık, Kurumsal Sosyal Performans" tartışmaları gündemin merkezindedir (Carroll ve Shabana, 2010) .
1980'lerden itibaren pek çok STK, tüketici grupları ve sendikaların baskısıyla özellikle çocuk işçi, kötü koşullarda düşük ücretle işçi çalıştırma, adil ticaret, yerli halkın hakları, zehirli kimyasallar, petrol kirliliği, tropikal ormanların yok edilmesi ve diğer çevresel bozulmalar gibi KSS alanına giren konularda sivil toplum hareketleri oldukça artmıştır (Utting, 2005 (Brundtland, 1987 2000'li yıllarda internet, bilgisayar, mobil telefon gibi iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler ve bunların giderek yaygınlaşması toplumun bilgiye ulaşmasını kolaylaştırmış, bilinçlenme artmış ve bunların sonucunda artık bireyler hakkını arar olmuştur. Sosyal medya, bir haberin anında dünyanın her yerine yayılmasını sağlayan en önemli ve etkili iletişim kanallarından biri haline gelmiştir. Her hareketlerinin toplum tarafından yakından izlendiğini bilen şirketler, karar ve faaliyetlerinde sosyal sorumluluğa aykırı davranmamaya çok daha dikkat etmeye başlamışlardır. Bu dönemde özellikle büyük şirketler, KSS ile ilgili olarak uyguladıklarını ve gerçekleştirdiklerini belli periyodlarla yayınladıkları raporlarla kamuoyu ile paylaşmayı bir politika haline getirmişlerdir.
KSS alanıyla ilgili en son uluslararası girişim, 2015 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te BM 21. Dünya İklim Zirvesi (COP 21)'dir. Konferansa katılan 195 ülke temsilcilerinin tümü, ilk kez, yeryüzündeki 7 milyar kişinin hayatını ilgilendiren bir iklim anlaşmasına imza atmışlardır. Anlaşmayla küresel ısınma hızının 2100 yılına kadar 2 derecenin altına çekilmesi, olanaklı ise 1,5 dereceye indirgenmesi kararlaştırılmıştır. Anlaşma, tüm ülkelerin karbon salınımlarını azaltmasını öngörmektedir. Kısmen bağlayıcı olan anlaşma kısmen de gönüllülük esasına dayanmaktadır (BBC, 2015) .
İşletmeleri Kurumsal Sosyal Sorumluluğa Yönelten Etkenler
İşletmeler, geçmişte el emeğine dayanarak üretim yapan en basit imalathanelerden, dükkânlardan ve pazarlardaki tezgâhlardan günümüz devasa küresel şirketlerine kadar hep toplu yaşamın içinde doğmuş, gelişmiş ve yaşamını sürdürmüştür. Kar amacı gütsün veya gütmesin işletmeler ile toplum, sürdürülebilir bir sosyal düzen için birbirine bağlı unsurlar olmuşlardır. Ancak işletmeler, toplum için ürün ve hizmet üretirken, yine topluma ait kısıtlı doğal kaynakları kullanmakta, tüketmekte, aynı zamanda çevreye de olumsuz etkileri açığa çıkmaktadır. Zaman ilerledikçe işletmelerin zararlı etkilerinin farkına varılması ve bazılarının bütçelerinin birçok devletin
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Volume 12/12 veya yerel yönetimlerin bütçesini aşacak kadar güçlenmeleri neticesinde, paydaşların işletmelerden beklentileri de artmıştır. Kaliteli ve zararsız ürün/hizmet üretmenin ötesinde bu beklentileri karşılamak üzere, işletmeleri en başta kendi varlıklarının devamı için çevreye zarar vermemeye, sosyal sorunların çözümüne ve sosyal gelişime katkıda bulunmaya yönelten birçok etken bulunmaktadır.
Toplum baskısı: İşletmeler özellikle faaliyette bulundukları yerlerde toplumun beklentilerini göz önünde bulundurmalıdırlar. Yerel halkın ihtiyaç ve beklentilerinin ihmal edilmesinin, şirketlerin büyümelerine engel olabilecek sosyal risklere maruz bırakabileceğini geçmişte iş dünyasında yaşanan olaylar kanıtlamaktadır (Quazi, Nejati ve Amran, 2015) . Günümüz işletmelerinin sadece hammadde, sermaye, ekipman, işgücü ve bilgiye değil sosyal kabule de ihtiyaçları vardır (Misiak, 2016) .
Environics (şimdiki adı Globescan) adlı kamuya açık araştırma şirketi, 1999'da 23 ülkeden 25000 kişiye yaptığı bir anket çalışmasında katılımcılara, şirketlerle ilgili intibalarının ne olduğunu kendi cümleleri ile anlatmalarını istemiştir. Cevap verenlerin 1/3'ü pazar payı, şirket büyüklüğü gibi temel ticari özellikleri belirtmiştir. Ancak katılanların yarısı şirketlerin daha geniş sosyal ve çevresel sorumlulukları olduğunu söylemiştir. Yine katılanların %20'den fazlası, sosyal sorumluluğun gereklerini yerine getirmeyen şirketleri ürünlerini almayarak veya haklarında olumsuz konuşmalar yaparak cezalandırdıklarını söylemişlerdir. Araştırmada en dikkat çekici olan bu sonuçların dünyanın her bölgesinde tutarlı olması ve artan bir şekilde insanların sosyal ve çevresel bozulmalar için şirketleri sorumlu tutmalarıdır (Mishra ve Scmidt, 2016) .
Çeşitli grupların baskısı:
Örneğin devlet, çeşitlendirme özgürlüğünü kısıtlayıcı veya tekelleşmeyi önleyici bir kanun çıkararak işletme faaliyetlerini kısıtlayabilir. İşletmeler de devletin baskısı karşısında amaçlarını buna göre düzenlemek zorunda kalırlar. Halk, devlet ve yerel yönetimler, işletmelerin çevreyi kirletmemeleri, hatta güzelleştirmeleri ve toplumu kalkındırma faaliyetlerine katılmaları yolunda amaçlar edinmelerinde baskı unsuru olabilirler. İşletmenin dış çevresinden gelen bu baskı unsurlarından en önemlisi, kuşkusuz müşterilerin arzu ve istekleriyle ilgilidir (Eren, 2013: 100) .
Tüketiciler giderek daha bilinçli ve toplumsal sorumluluklara karşı duyarlı hale gelmektedir. Öyle ki tüketiciler, işletmelerin sosyal sorumluluklarına yönelik duyarlılıklarını yakından izlemekte ve sorumluluklarına duyarlı işletmelerin mal ve hizmetlerini tercih etmek suretiyle işletmeleri ödüllendirmekte ya da cezalandırmaktadır (Ersöz, 2007: 14) . Böylece tüketiciler, sağduyularıyla satın alma güçlerini kullanarak şirketleri sorumlu hareketlere yöneltmektedir. 2015 yılında Nielson Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu, günümüz tüketicilerinin %66'sının topluma ve çevreye duyarlı markalar için daha fazla ödemeye razı olduklarını ortaya çıkarmıştır (Sapp, 2016: 16) . Sendikalar, tedarik zincirleri boyunca daha iyi çalışma koşullarını kabul etmesi veya işyerlerinde çeşitliliği destekleyen programları desteklemesi için şirketlere baskı uygulayabilir (Brammer, Jackson ve Matten, 2012: 13) .
Giderek önemi ve etkisi artan STK'ların özellikle güçlü şirketlerin geleceğe dönük karar ve davranışlarına etki ederek baskı uygulamaları, şirketleri sosyal sorumluluk sahibi olmaya zorlamaktadır.
Yatırımcılar da toplumun şirket faaliyetlerine olan ilgisinin arttığını ve sorumlu bir şekilde çalışmayan şirketlerin uzun süre ayakta kalamayacaklarını anlamışlardır. Yatırımcılar, KSS faaliyetlerini bir şirketin sürdürülebilirliğinin değerlendirilebilmesi için en önemli referanslardan biri olarak görmektedirler.
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Kurumsal sosyal sorumluluğun artan önemi: Çoğu şirket, etkiledikleri ve bağlı oldukları çevre ve toplumun gelişimine katkı bulunmak amacıyla geniş anlamda, uzun zamandır çeşitli kurumsal sosyal ve çevresel sorumluluk faaliyetlerinde bulunmaktadır. Buna rağmen şirketlerin bir iş disiplini olarak KSS'yi sahiplenmeleri yönünde artan bir baskı vardır. KSS'nin temel amacının ne olduğuyla ilgili pek çok soru da gündeme gelmektedir. KSS'nin temel hedefi, bir şirketin amaç ve hedefleri ile sosyal ve çevresel aktivitelerini dengelemektir. KSS aktiviteleri bu şekilde yapıldığı takdirde risklerin azalması, itibarın ve getirilerin artması gibi şirkete pek çok fayda sağlayacaktır (Rangan, Chase ve Karim, 2015) .
KSS çok hızlı gelişmekte ve giderek çok önemli bir rekabet unsuru olmaktadır. Şirketlerin KSS'ye yönelmesinin temel amaçlarından biri de, şirket kültürüyle birlikte şirketin çalışma hayatının ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarda sürdürülebilirliğini sağlamaktır (Sharma, 2016) . KSS'nin diğer bir amacı ise işletmelerin faaliyetleri esnasında topluma zarar vermemesi ve paydaşların gereksinimlerini yerine getirmesidir. İşletmelerin KSS faaliyetlerinde bulunması, müşterilerin satın alma niyetlerinin artması, yatırımların çoğalması, güçlü imaj, daha iyi paydaş-organizasyon ilişkisi gibi yararlar sağlar. Pek çok şirket, halkı etkilemek için KSS faaliyetlerinde bulunsa da bu faaliyetlerin örtülü amacı şirketin lehine olacak yararları arttırmaktır (Santhosh ve Baral, 2015) .
Şirketlerin KSS'ye yönelmesinin diğer önemli bir faktörü KSS Görevlisi, KSS Başkanı, Sürdürülebilirlik Yöneticisi, Hayır İşleri Sorumlusu gibi çok sayıdaki KSS ile ilgili mesleklerin gelişmeye başlamasıdır. Şirketleri KSS'ye yönelten ikinci bir güç, küresel büyüme ve yükselen ekonomilerdeki gelişmelerdir. KSS'ye yönelten üçüncü bir güç de akademik alanda artan önemidir (Carroll, 2015: 94-95) .
İşletmeye sağladığı faydalar: Yapılan araştırmalar, işletmelerin müşteri sadakatini arttırmak, kamu güvenini kazanmak ve imajlarını güçlendirmek için KSS yükümlülüklerini üzerine aldığını göstermiştir. Sosyal sorumluluklarını yerine getirmekle şirketler, uzun dönemde güçlü finansal performansa dönüşecek rekabet üstünlüğü kazanabilmektedirler (Misiak, 2016) .
Küreselleşme: Küreselleşme olgusu, KSS'nin yaygın şekilde tartışılmasına ve içerik kazanmasına katkı yapan en önemli etkenlerden biridir. Ne var ki, küreselleşme sorunsuz işleyen bir süreç değildir. Küreselleşme, şirketleri kültür ve yasa farklılıkları, çalışma ve çocuk işçi standartları, rüşvet ve ahlaksızlık, sağlık sorunları, insan hakları, ormanların yok olması gibi çok sayıda yeni sorunlarla karşı karşıya getirmektedir. Küreselleşmeyle, ÇUŞ'ların sorumlu olduğu paydaş grupları artarken, bu grupların talepleri arasındaki çatışma olasılığı da artmaktadır. Küreselleşme, ülke sınırları dışındaki üretimin kazandırdığı verimlilik potansiyelini arttırırken aynı zamanda eğer firma eylemleri yerel halkın gereksinim ve beklentilerini karşılayamazsa, küresel bir topluluğun baskısına maruz kalma ihtimalini de arttıracaktır. Ayrıca küreselleşme, ülkeler içinde ve arasında gelir dağılımını bozabilmekte, adaletsizlikleri artırabilmektedir. Önemli olan, bu aşamada küreselleşmenin zarar veya sakıncalarının minimize edilebilmesidir. İşte KSS, bu noktada giderek popülarite kazanan gönüllü girişimler demeti olarak dikkat çekmektedir (CEBC, 2005; Werther ve Chandler, 2011; Yılmaz, 2009 sosyal sorumlulukla ilgili çeşitli standartlar ve kurallara karşı şirketler, bazen savunmacı bazen de gönüllü yaklaşımlarla cevap vermişlerdir.
Yasal etkenler:
1930'lu yıllarda işletmelerin ulaştığı dev boyutların ekonomik ve toplumsal hayata yaptığı olumsuz etkileri önlemek amacıyla anti-tröst yasaların çıkartılması ve çalışanlara daha insani haklar tanınması KSS kavramına kanuni boyutun eklenmesi anlamına gelmiştir. Bu dönemde işletmeler için kurumsal sosyal sorumluluklar, kârlı ve verimli olmanın yanı sıra kanunlarda yapılmış olan düzenlemelere de uymak şeklinde gerçekleşmiştir. Bu anlamda KSS anlayışının işletmelere aşılanmasında öncülük kanuni zorlamalarla olmuştur (Aktan ve Börü, 2007: 24) . Yasalar, şirketlerin asgari seviyede yapmaları gereken KSS seviyesini belirler. Ancak bu en alt düzeyde sosyal sorumluluğa sahip şirketlerin izleyeceği standartlardır ve şirketlerden beklenen bu standartların daha da üzerine çıkmalarıdır.
Ekonomik etkenler: Günümüzde piyasalardaki belirsizlik, beklenmedik olaylar ve diğer öngörülemeyen, kontrol edilemeyen krizler ortamında KSS, bu belirsizliklerin etkisini azaltıcı bir unsur olarak görülür. Yine günümüzde piyasalar oldukça değişken bir yapıya sahiptir. Şirketler her zaman rakiplerinden farklı olmanın yollarını ararlar. KSS, şirketlerin uzun dönemli sürdürülebilir rekabet avantajlarını arttırabilecek bu yolları açar (Simionescu ve Dumitrescu, 2016) .
Kurumsal Sosyal Sorumluluğun İşletmelere Faydaları
Nobel ödüllü ekonomist Milton Friedman (Aktaran: Davis, 1973 : 317)'a göre şirket yöneticilerinin esas görevi temel toplumsal değerler, kanunlar ve ahlaki kurallar içerisinde kalarak şirket sahipleri ve hissedarları için mümkün olduğu kadar çok kazanç sağlamaktır. Sosyal sorunları çözmek iş adamlarının değil devletin görevidir. İş adamlarının görevi olmayan ve uzmanlık alanlarına da girmeyen sosyal sorunların çözümüne yönelmesi asıl odaklanmaları gereken kar elde etme amacından sapmalarına neden olabilir. Bu da şirket sahipleri ve hissedarların menfaatlerine uymaz.
Bu felsefenin arkasında işletmelerin vergi ödeyerek sorumluluklarını yerine getirdiklerine inanılması, sosyal sorunların çözümünde rol almanın işletmeye yükleyeceği maliyetlerin firmanın rekabet avantajına zarar verecek olması gibi nedenler yatmaktadır. Ancak iddiaların aksine, yapılan çalışmalar KSS faaliyetlerinin işletmelere faydalar sağladığı, sosyal performans ile ekonomik performans arasında pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur (Aktan ve Börü, 2007) . KSS, bir şirketin toplum üzerindeki her türlü zararlı etkisini en aza indirme veya ortadan kaldırma ve hem toplum hem de kendileri için uzun dönemli faydaları azami seviyeye çıkarma uygulamaları olarak tanımlanmıştır (Mohr, Webb ve Katherine, 2001 ). KSS'nin başlıca faydalarını kısaca şöyle sıralayabiliriz. Şirketler etkili KSS faaliyetlerinde bulunarak medyada daha fazla yer bulmakta ve KSS faaliyetleri ile birlikte diğer faaliyetlerinin de medyada yer almasını sağlayarak kurumsal marka değerini ve itibarını arttırmaktadırlar.
Kurum itibarını arttırır:
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Müşteri bağlılığını artırır: Şirketler, KSS uygulamaları ile sosyal sorumlulukla ilgili imajlarını güçlendirerek müşteriler ile uzun dönemli ve güçlü ilişkiler kurarlar. Hatta bir şirket toplumun gelişimine katkıda bulundukça halk zor zamanlarda bile bu şirkete destek olacaktır (Popescu ve Voiculet, 2015) . Şirketlerin sosyal sorumluluk davranışlarının tüketici bağlılığını etkileyebileceği ve tüketicilerin sosyal sorumluluk aktivitelerinde bulunan şirketlere sıcak baktığı kanıtlanmıştır (Sharma, 2016) . Müşteri bağlılığı ile şirketlerin KSS girişimlerine daha çok enerji ve kaynak ayırması arasında pozitif bir ilişki vardır (Bhattacharya ve Sen, 2004 ).
Maliyetleri düşürür: Bir şirket için maliyetleri düşürmenin en kolay yollarından bir tanesi KSS faaliyetlerinde bulunmaktır. Örneğin daha az ambalajlama malzemesi veya daha az enerji kullanarak hem çevreye daha az zarar verilecek hem de önemli ölçüde tasarruf yapılacaktır. 2009 yılında Wal-Mart, ürünlerinin plastik paketleme malzemelerini azaltması ve kamyonlarının dağıtım rotasını 100 milyon mil kısaltmasıyla, aşırı paketleme ve nakliye masraflarından kurtulduğu gibi çevreye de olumsuz etkisi olan karbon emisyonunu düşürmüştür. Böylece hem çevre kazanmış hem de 200 milyon dolar tasarrufla ve daha fazla ürün satışıyla şirket kazanç sağlamıştır (Porter ve Kramer, 2011: 9) . Çalışanlara saygı gösterme, haklarını güvence altına alma, uygun çalışma koşulları sağlama ve adil ücret uygulama sonucu işletmelerin işe alma ve eğitim masrafları azalacak, çalışan devir oranı ve devamsızlık süresi düşecek ve böylece yapılan işin kalitesi artacaktır (Popescu ve Voiculet, 2015) . Ayrıca önlemek tedavi etmekten daha iyi olduğu için işletmeler, sosyal sorunlar ortaya çıkmadan önce önlemlerini almış olurlarsa hem tepkiler azalacak hem de önlem almanın maliyeti azalacaktır (Özüpek, 2005) .
Çalışanları çekme, heveslendirme ve elde tutma becerisini arttırır: Kuvvetli bir sosyal sorumluluk politikasına sahip bir firma duyarlılık ve saygı yaratarak, çalışanların kendilerini geliştirmelerini teşvik ederek ve bu sayede firma değerleri ve çalışanların uyumuyla pozitif bir sosyal iklim oluşturarak etkinliğini ve verimliliğini arttırır. KSS, çalışanları verimlilik üzerine daha fazla eğitime teşvik edecek bir çalışma ortamı yaratabilir. İnsan sermayesi penceresinden bakıldığında sosyal sorumluluk sahibi firmalar, diğer firmalara göre çalışanların bilgisinden çok daha fazla yararlanmaktadırlar (Giuliano, Mahy ve Vermeylen, 2016; Tuna, 2016) .
2004 yılı Cone Şirketi kurumsal vatandaşlık çalışması, ABD vatandaşlarının %75'inin kötü kurumsal davranış sergileyen firmalarda çalışmayı reddettiklerini ve böyle bir firmada çalışanların %67'sinin işlerine daha az sadık olduklarını göstermiştir (Cone Inc., 2004) .
Yerel halk ve otoriteyle daha iyi ilişkiler kurmayı sağlar:
Bir şirketin faaliyette bulunabilmesi için ilk olarak resmi bir çalışma ruhsatı alması gereklidir. Bu resmi ruhsattan başka şirketler faaliyette bulunabilmeleri için toplumsal onay da almaları oldukça önemlidir. Toplumu ihmal ederek bir şirketin gelecekte var olması mümkün değildir (Bhuvaneswari ve Unnikrishnan, 2016) . Bunu sağlamak için işletmeler yerel toplumun bir parçası olmaya, uzun dönemli ve belirli sosyal yatırımlar üstlenmeye gayret ederler. Bu noktada sosyal sorumluluk, bir firmanın toplum tarafından benimsenmesine, yerel halk tarafından sevilmesine ve yerel otoritenin güvenini kazanmasına yardım eder. Bununla birlikte STK'lar ile ortak çalışmada ve sektörler arası ortaklıklar kurulmasında özel bir rol oynar (Misiak, 2016) .
Ayrıca sosyal ve çevresel sorunların çözümüne yönelik gayretler, resmi kurumlarla daha iyi ilişkiler kurmayı sağlayarak bürokrasinin azalmasına sebep olabilir (Bhuvaneswari ve Unnikrishnan, 2016) .
Tüm paydaşlarla ilişkileri geliştirir: KSS ile bir şirketin sosyal, ahlaki ve sorumluluk değerleri paydaşlara aktarılır. Kendi değerleriyle örtüşen bu değerleri alan paydaşlarla şirket arasında
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Stratejik planlamaya katkı sağlar: KSS kavramı kurumsallaşarak resmi bir şekil almaktadır. İş ve akademik çevrede, KSS'nin sosyal sorumluluk sahibi firmaları diğerlerinden farklılaştıran stratejik bir konu olduğu yönünde genel bir fikir birliği vardır. Aynı zamanda KSS, topluma ve çevreye hassas olan ve çevre dostu ürün/hizmet için fazladan ücret ödemeye razı müşterilerin değer verdiği stratejik bir konu olarak hızla gelişmektedir (Laroche, Bergeron ve Barbaro-Forleo, 2001 ). Bu durum, sosyal sorumluluk sahibi firmalara, piyasada rekabet avantajı elde etmek için ürün ve hizmetlerini müşterilerin gözünde değişmez bir yere koyma fırsatı verir. Böylece KSS'yi stratejik bir araç olarak kullanan firmalar, ekonomik kazançla birlikte müşteri ve yatırımcıların da ilgisini çeker. Çünkü sosyal sorumluluk sahibi firmalar daha uzun dönem sürdürülebilirlik, daha çok ekonomik getiri sağlama ve daha emniyetli olma potansiyeline sahiptir (Quazi, Nejati ve Amran, 2015) .
Yeniliğe kapı açar:
Yenilik sürdürülebilirliği sağlamanın en önemli öğelerinden biridir. KSS anlayışı işletmeleri hem kendileri hem de toplum ve çevre için faydalı ürün, daha verimli uygulama ve yöntemler geliştirmeye yöneltir. Çevresel ve sosyal sorunlar, yenilikçi şirketlere önemli fırsatlar sunmaktadır. Buna Unilever'in özellikle su sıkıntısı çeken bölgeler için ürettiği ve "Surf Excel Quick Wash (İyi Köpürt Hızlı Yıka)" sloganıyla tanıttığı yeni deterjanını örnek verebiliriz. Daha az köpüren bu deterjanla çamaşırlar daha kısa çalkalama süresiyle yıkanmakta ve bu sayede her yıkamada yaklaşık iki kova su tasarrufu sağlanmaktadır (www.unilever.com.vn, 2016) .
Marka belirginliği sağlar:
Bu konuda verilebilecek en güzel örneklerden biri bir kozmetik şirketi olan Body Shop'tur. Body Shop, aktif bir şekilde faaliyetlerinin reklamını yapmasa da çevre dostu ve organik kozmetik ürünleriyle bilinir. Şirket ayrıca ürünlerinin yapımında ve testinde hayvanları kullanmamaktadır. Şirketin değer sistemi de üstlendikleri bütün faaliyetlerde şeffaflığı esas almaktadır (Popescu ve Voiculet, 2015: 44-45) .
Yatırımcıların ilgisini çeker: KSS'nin yatırımcıları çekmede pozitif bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Pek çok kurumsal yatırımcı, kendi organizasyonel görev, değer ve prensiplerini çiğneyen şirket ve endüstrilerden kaçındıklarını bildirmiştir (Carroll ve Shabana, 2010) . Yatırımcılar iyi bir finansal performansın yanında şeffaf yönetim sistemi sunan, itibar arttıran ve çevresiyle iyi ilişkiler kurmaya yardımcı olan KSS'ye sahip firmalara daha çok ilgi gösterirler (Misiak, 2016) .
Risk yönetimini kolaylaştırır: KSS, riskleri daha iyi anlamak ve yönetmek için bir araç olarak görülebilir. Birçok işletme, risk tanımını sosyal ve çevresel konuları da içeren daha geniş kapsamlı ve uzun dönemli olarak tanımlamaya çalışmaktadır. KSS, işletmelere kaçınılabilir kayıpları azaltmada ve yeni baş gösteren sorunları tanımlamada yardımcı olarak daha etkin risk yönetimi olanağı sunmaktadır (Uzkesici, 2005) .
Rekabet avantajı sağlar:
Eğer bir firmanın sosyal sorumluluk stratejisi samimi ve dikkatli bir şekilde oluşturulursa benzersiz olabilir. Bu benzersizlik firmayı rakiplerinden farklı bir konuma getirerek rekabet avantajı sağlayacaktır (Smith, 2003) .
Satışları ve pazar payını arttırır: Araştırmalarda tüketicilerin %75'i, satın alma kararlarını çevreye saygısıyla bilinen şirketlerden yana kullandıklarını ve 10 tüketiciden 8'i, çevre dostu ürünler için daha fazla ödeyebileceklerini söylemişlerdir (Drumwright, 1994: 1) .
KSS alanında yapılan araştırmalarda, topluma karşı sorumluluk içinde yerine getirilen ticari uygulamalarla pozitif finansal performans arasında gerçek bir ilişki olduğu açık bir şekilde
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KSS İle İlgili Uluslararası Standartlar
İşletmelerin sorumluluk bilinci ile hareket etmelerini sağlama konusunda bir çerçeve sunan çok sayıda referans metin ve araç mevcuttur. Başlıca araçlar ve referans metinler şunlardır:
Küresel Raporlama Çerçevesi (GRI)
GRI, 1997 yılından itibaren iklim değişikliği, insan hakları, rüşvet, yolsuzluk gibi kritik sürdürülebilirlik konularının iş dünyasına etkisini anlayabilmeleri ve bu konularda bilgilendirilmeleri için işletmelere, hükümetlere ve diğer organizasyonlara yardım eden uluslararası, bağımsız bir organizasyondur (www.globalreporting.org, 2016).
GRI raporlama standartları şeffaflık, kapsamlılık, denetlenebilirlik, açıklık, bütünlük, uygunluk, sürdürülebilirlik, doğruluk, tarafsızlık, kıyaslanabilirlik ve güncellik prensiplerine vurgu yapar. GRI talimatları performans göstergeleri olarak strateji ve analiz, organizasyon profili, rapor parametreleri, yönetim uygulamaları, yönetim yaklaşımı olarak beş farklı alanı ele alır (Davis, 2016) .
BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC)
Ocak 1999'da temelleri atılan UNGC, dünya üzerindeki tüm işletmeleri, açık ve serbest piyasaların sürdürülmesi ve desteklenmesine, bütün insanların yeni küresel ekonomideki fırsatlardan yararlanmasına olanak tanıyacak sosyal ve çevresel bir çerçeve oluşturmaya davet etmektedir. İlke 1 -İş dünyası, uluslararası alanda resmi olarak tanınmış insan haklarını desteklemeli ve bu haklara saygı duymalıdır.
İlke 2 -İş dünyası, insan hakları ihlallerine suç ortağı olmamalıdır.
Çalışma Koşullarına İlişkin İlkeler
İlke 3 -İş dünyası, çalışanların örgütlenme özgürlüğünü ve toplu müzakere hakkının etkin biçimde tanınmasını desteklemelidir.
İlke 4 -İş dünyası, her türlü zorla ve zorunlu çalıştırmanın ortadan kaldırılmasını desteklemelidir.
İlke 5 -İş dünyası, çocuk işçiliğinin etkin biçimde ortadan kaldırmasını desteklemelidir.
İlke 6 -İş dünyası, işe alım ve çalışma süreçlerinde ayrımcılığa son vermelidir.
Çevreye Yönelik İlkeler
İlke 7 -İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemelidir.
İlke 8 -İş dünyası, çevreye yönelik sorumluluğu artıracak girişimlere destek vermelidir.
İlke 9 -İş dünyası, çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını özendirmelidir.
Yolsuzlukla Mücadele İlkesi
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İlke 10 -İş dünyası, rüşvet ve haraç dâhil her türlü yolsuzlukla mücadele etmelidir.
BM İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri
BM İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 2008'de kabul ettiği "koruma-saygı gösterme-telafi etme" çerçevesine dayanmakta ve bu çerçeveye işlerlik kazandırmaktadır. BM İnsan Hakları Konseyi çerçevesini şöyle özetleyebiliriz (TİSK, 2014):
• İşletmeler de dâhil olmak üzere üçüncü taraflarca yapılan insan hakları ihlalleri karşısında uygun politikalar benimseyerek, düzenlemeler yaparak veya ihtilafları çözüme kavuşturarak vatandaşlarını korumak devletin görevidir.
• İnsan haklarının ihlal edilmemesi için gereken önlemleri almak ve insanların haklarını ihlal etmekten kaçınmak kurumsal bir sorumluluktur.
• İnsan hakları ihlallerinden dolayı mağdur olan bireylerin mahkemeler veya kurum içi süreçler aracılığıyla etkin telafi yöntemlerine erişimi sağlanmalıdır.
OECD Çok Uluslu İşletmeler Rehberi (OECD Rehberi)
OECD Rehberi, yürürlükteki hukuk kuralları çerçevesinde faaliyetlerini sorumlu bir şekilde yürüten iş çevrelerine yönelik gönüllü prensip ve standartları içerir. Bu rehber, işletmelerin faaliyetlerinin hükümet politikalarıyla uyumunun sağlanması, faaliyette bulundukları toplum ile kuruluşlar arasındaki karşılıklı anlayış ve güvenin sağlamlaştırılması ve yabancı yatırımlar için uygun bir iş ortamı oluşturularak çok uluslu kuruluşların sürdürülebilir kalkınmaya katkısının artırılması amaçlarını gütmek üzere 2000 yılında geliştirilmiş ve 2011 yılında güncellenmiştir. Rehber, iş çevrelerine yönelik olarak istihdam ve sanayi ilişkileri, insan hakları, çevre, kamuoyunu bilgilendirme, rekabet, vergilendirme, bilim ve teknoloji gibi çeşitli alanlarda gönüllü prensip ve standartları da içermektedir (www.ekonomi.gov.tr, 2016).
ILO Çokuluslu Şirketler ve Sosyal Politika İle İlgili İlkeler Üçlü Bildirgesi
ILO Üçlü Bildirgesi, temel ilkeler ile istihdam, mesleki eğitim, çalışma ve yaşam koşulları ve endüstri ilişkileri alanlarında ÇUŞ'lara, hükümetlere, işveren ve işçi örgütlerine kılavuz ilkeler sunmaktadır. Bu bildirge, çok geniş bir faaliyet alanında sosyal politika ilkelerini belirlemektedir. İlgili tüm tarafların bildirgeye bağlılıkları, ekonomik büyüme ve sosyal kalkınmaya daha müsait bir ortam yaratılmasını teşvik edecektir (Varçın ve Ergün, 2013: 28) .
ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Rehberi
ISO 26000, Uluslararası Standartlar Kuruluşu (International Organization for Standardization-ISO)'nun kurumların sosyal sorumluluklarına ilişkin 2010 yılında hazırladığı gönüllü bir rehberlik standardıdır ve kurumsal yönetim, insan hakları, iş uygulamaları, çevre, dürüst çalışma, tüketici sorunları, toplumsal katkı ve gelişme konularında sosyal ve çevresel sorumluluk prensipleriyle rehberlik sağlar. ISO 26000 standardı; şirketler, merkezi ve yerel yönetimler ve diğer tüm organizasyonlar için faydalı olmayı amaçlayan, zorunluluğu olmayan gönüllü uygulamalar ve standartlar bütünüdür (Misiak, 2016) .
ISO 14001 Çevresel Yönetim Sistemi
ISO 14001 standardı, 1996 yılında sunulduğunda çevresel yönetim konusunda referans model olarak yavaş yavaş gelişmeye başladı. Bu standart, çevreye olumsuz etkiyi azaltma ile kazanç sağlama arasında bir denge kurulabilmesi için firmalara yardımcı olmak üzere, çevre korunması ve kirliliğini önlemeye yönelik bir takım direktifler sunar. ISO 14001 standardı, hem bir iç yönetim aracı hem de çeşitli paydaşlar arasında işletme meşruluğunu arttıran bir yol olarak hizmet eder. İç
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SA 8000 Standartları
Uluslararası insan hakları, çocuk işçiler, ayrımcılık, eğitim, çalışma saatleri, dernek kurma ve toplu pazarlık hakkı, işgücü, ücretler, sağlık, güvenlik ve yönetim sistemleriyle ilgili prensiplere dayanan çalışma şartlarını geliştirmeye yönelik uluslararası bir standarttır. SA 8000 sertifikası, resmi olmayan ve çok paydaşlı uluslararası organizasyon olan "Social Accountability International" tarafından sosyal sorumluluk standartlarını uygulayarak işyerlerini ve toplumu geliştirmek üzere 1999 yılında oluşturulmuştur (Lambooij, 2010) .
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Taraftarı ve Karşıt Görüşler
KSS gündeme geldiğinden beri dünya genelinde hızla gelişmiş ve önem kazanmıştır. Ancak en başından beri, işletmelerin KSS uygulamalarını yüklenmesi doğrultusunda görüşler olduğu gibi bu görüşlere karşı düşünceler de beyan edilmiştir.
KSS'ye taraf görüşler kısaca şu şekilde sıralanabilir:
1. KSS'nin lehine olan tartışmalar genellikle, sosyal sorumluluk sahibi olmak şirketlerin uzun dönemli çıkarlarını arttırdığı inancıyla başlar. Eğer bir şirket gelecekte de varlığını garanti altına almak istiyorsa bunu sağlayacak davranışlarda bulunmalıdır. Şirketler kendi istekleriyle belli standartları izlemesi ve toplumun beklentilerini yerine getirmesiyle, devletin olası müdahalelerinin önüne geçmiş olur (Davis, 1973) .
2. Önceden önlem alma, sonradan harekete geçmekten daha iyidir. Bu prensip; önceden görme, planlama ve harekete geçmenin, sosyal sorunlarla karşı karşıya kaldıktan sonra harekete geçmekten daha kolay ve daha az maliyetli olması demektir (Carroll ve Buchholtz, 2008) .
3. Şirketler, toplum tarafından güçlü bir şekilde desteklendiği için KSS faaliyetlerine katılmalıdırlar. Bugün toplum, kazançlarından bir miktar fedakârlık etmeyi gerektirse bile, şirketlerin kar elde etme amaçları yanında çalışanlara, topluma ve diğer paydaşlara sorumlu davranması gerektiğine inanmaktadır (Carroll ve Shabana, 2010) .
4. Bir şirketin amacı sadece ekonomik olmamalı, faaliyetlerinin sosyal etkisini göz önünde bulundurmalıdır. Öyle ki topluma daha faydalı olmayı faaliyetlerinin başına koyan şirketlerin, bunu stratejik rekabet avantajı sağlayan bir araç olarak kullanarak uzun dönemli kar elde ettikleri ispatlanmıştır (Motilewa, Worlu, Agboola ve Gberevbie, 2016) .
5. İşletmeler zaman içinde büyümekte ve artan bir güce sahip olmaktadırlar. İşletmenin çevreden kazandığı gücü tekrar çevrenin sorunlarını çözmede kullanması işletme açısından toplumsal bir sorumluluğun gereğidir (Bayraktaroğlu, İlter ve Tanyeri, 2009 ).
KSS'ye karşıt görüşleri ise kısaca aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.
1. KSS kavramına karşı en kuvvetli eleştiri, 1962 yılında klasik ekonomik görüşe sahip Milton Friedman tarafından dile getirilmiştir. Friedman'a göre işletmelerin sadece bir tane sosyal sorumluluğu vardır ve o da sahipleri ve hissedarlarının kazançlarını azami seviyede arttırmaktır. Friedman, sosyal sorunların iş adamları tarafından değil devlet ve hükümetler tarafından çözülmesi gerektiğini ileri sürmüştür (Aktaran: Davis, 1973: 317) . 1970 yılında New York Times'daki makalesinde de KSS'nin bir göz boyama ve şirketlerin daha fazla finansal gelir elde etme çabalarını gizlediği bir sığınak olduğunu ileri sürmüştür (Milton, 1970) . Eğer hissedarlar bu tür faaliyetleri
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2. İş dünyası, sosyal aktiviteleri üstlenecek donanıma sahip değildir. Bu görüş, şirketlerinin çalışma ve finansal faaliyetlerine odaklanan yöneticilerin, sosyal meselelerle ilgili kararlar verebilecek gerekli tecrübeye sahip olmadıklarına dayanmaktadır (Davis, 1973) .
3. İşletmeleri temel amacından uzaklaştırmakta ve şirket faaliyetlerini başka alanlara kaydırmaktadır (Carroll ve Shabana, 2010) .
4. Şirketler, sahip oldukları sosyal gücü ancak daha fazla sosyal sorumluluk faaliyetleri üstlenerek sürdürebilirler. Bu da son yıllarda serbest piyasa ekonomisiyle elde ettikleri ekonomik gücü önemli miktarda zayıflatmaktadır (Davis, 1973) .
5. Pek çok yatırımcı KSS'yi yönetimsel fırsatçılık veya hissedarlara hesap vermenin etkisini azaltacak bir maske olarak görürken, diğer paydaşlar da şirketlerin KSS faaliyetlerine katılmalarını, paydaşların daha fazla güçlenmesini ve katılımını engelleme girişimi olarak görmektedir (Brammer, Jackson ve Matten, 2012: 12) .
6. ÇUŞ'larda KSS, maksimum kar elde etmek için kapitalizmin bir aracı olarak kullanılmaktadır. Özellikle KSS'yi kılıf yaparak az gelişmiş ülkelerdeki çalışma koşulları ve işgücü konularında düşük standartları yerine getirerek ucuz üretim yapmaktadırlar. Şirketler ayrıca, tüketiciler ve toplum tarafından daha görünür, daha az masraflı ve başarılması daha kolay olan KSS hedeflerine odaklanmaktadırlar (Drebes, 2016: 112) .
7. Firmalar, sosyal sorumluluk uygulamalarının maliyetlerini, ürün ve hizmetlerinin fiyatına ekleyerek topluma yansıtabilir. Toplum, KSS faaliyetlerinin gerçek maliyetini ve bunu kendilerinin karşıladığını bilse belki de şirketlerin sosyal sorumluluk faaliyetlerini talep etmeyecektir (Misiak, 2016) .
8. BP ve Enron gibi şirketler, KSS alanında ödül almışlar ancak yine de etik dışı davranış ve uygulamalarla topluma ve çevreye zarar vermişlerdir. Bu durum, aslında öyle olmadığı halde kendisini çevreye duyarlı ve sosyal sorumlu gösterme anlamına gelen "yeşil görünme" (greenwashing) teriminin doğmasına sebep olmuştur. KSS'yi bu şekilde kullanan şirketler iyi görünmekte fakat iyi davranmamaktadır (Mishra ve Scmidt, 2016) .
Sonuç ve Tartışmalar
KSS ilk başlarda klasik anlayışla toplumun baskısından kurtulabilmek için bir taktik, bir reklam ve halkla ilişkiler aracı olarak ortaya çıksa da günümüzde olumlu bir imaj sürdürmek, nitelikli çalışanları çekmek ve elde tutmak, yatırımcıların kararlarını etkilemek ve sürdürülebilirliğini sağlamak isteyen işletmeler için gerekli bir uygulamaya dönmüştür. KSS, bir işletmenin tüm karar ve faaliyetlerini kapsayan bütünleşik bir değerler kümesidir ve bu değerler kümesini çalışan hakları, insan hakları, çevre duyarlılığı, hayırseverlik, kurumsal yönetişim, iş etiği kavramları oluşturmaktadır. Üstelik KSS gitgide etki alanını genişletmekte, her geçen gün daha çok işletmenin dâhil olmak istediği bir süreci ifade etmektedir. Bu nedenle günümüz iş dünyasında KSS, bir reklam aracı olarak değil şirket üst yönetimi asli işlerinin bir parçası olarak ele alınmaktadır.
En başta sosyal sorumluluğun, sanayi devriminden bu yana topluma, çevreye, yaşam kalitesine karşı "sorumsuzluklarımızın" bir bedeli olduğu gerçeğini anlamamız gerekiyor. Dünya tarihine baktığımızda çevre kirliliğinin nispeten son iki yüzyıldır karşımıza çıkan insan kaynaklı bir problem olduğunu bilmekteyiz. 19. yüzyıl sanayi devrimine kadar insanlar çevresiyle daha uyumlu bir yaşam sürmekteydi. Sanayinin dünya genelinde yayılmasıyla birlikte kirlilik sorunu da aynı hızla artmıştır (Woodford, 2016) . Şimdi, başta küresel ısınma, iklim değişikliği, nesli tehlike altında olan
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Volume 12/12 canlılar, dengesiz nüfus artışı, adil bir gelir dağılımının olmaması, yoksulluk ve açlık, salgın hastalıklar, kitlesel göçler gibi sorunlar artık şirketler için göz ardı edilemez noktaya gelmiştir. Sanayi atıklarının sebep olduğu çevre kirliliği, doğanın tahribi ve küresel ısınma şayet önlem alınmaz ise dünyanın yok oluşuna kadar gidebilecek senaryoları gündeme getirmekte, kişilerin ve kurumların bu konulardaki duyarlılığının hızla artmasına sebep olmaktadır (Ersöz, 2007) .
Diğer taraftan bilgiye erişimin çok kolaylaştığı, tüketicilerin oldukça bilinçlendiği ve haksızlık karşısında susmadığı çağımızda şirketler için şeffaflık ve hesapverebilirlik çok önem kazanmıştır. Bu sebeple sadece reklam amacıyla yapılan ve gerçeği yansıtmayan KSS uygulamaları bir şekilde açığa çıkmakta ve şirket imajına büyük zarar verebilmektedir. Üstelik söylemlerinin ve yaptıklarının uyuşmaması şirketleri gittikçe risk altına sokmaktadır.
Yakın zamandan bir örnek verecek olursak 2015 yılında bir dünya markası haline gelmiş Alman otomotiv devi Volkswagen (VW)'in emisyon skandalı, KSS'nin reklamdan çok ötede bir değer taşıdığını açık bir şekilde ortaya çıkarmıştır. ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), Eylül 2015'de VW'nin emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştur. Bunun üzerine VW, dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracının emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul etmiş ve hemen özür dilemek zorunda kalmıştır. Ancak Alman otomotiv devine karşı ABD'de açılan davada, yol açtığı zararlara karşılık yaklaşık 15 milyar dolar ceza ödemesine karar verilmiştir. Diğer taraftan VW de hatanın düzeltilmesi için yaklaşık 600.000'den fazla aracı geri çağırmış ve sonuçta çok ciddi maddi kayba uğramıştır. Bu büyük maddi kayıplardan daha kötüsü ise VW'nin dünya genelinde kazandığı güvenin zedelenmesi ve marka değerinin ciddi zarar görmesidir. Öyle ki olayın hemen ardından VW hisseleri Frankfurt borsasında yüzde 20 değer kaybetmiş ve şirketin piyasa değeri bir günde 14 milyar dolar erimiştir. Otomotiv devinin satışları da önemli ölçüde düşmüştür (BBC, 2016) . Bu olay, bir şirketin KSS'yi göz ardı etmesinin nasıl sonuçlar doğurabileceğini ve parasal değerden daha fazlasına mal olabileceğini gösteren pek çok örnekten biridir. Şimdi VW, kaybettiği güveni geri kazanmak için çok daha kapsamlı bir KSS anlayışına sahip olmak, sürekli artan sosyal sorumluluk bilincine göre hareket etmek ve öncekinden daha maliyetli bir şekilde ürünlerini test etmek zorundadır. Zira artık tüm sektör çok daha sıkı kontrol altında tutulacaktır.
KSS'ye yalnızca reklam aracı olarak bakıldığında çevreye ve topluma gerçekten olumlu bir etkisi bulunmamaktadır. KSS'yi misyonları ile özdeşleştirmeyen, "yeşil" veya "sorumlu" görünmeye çalışan organizasyonlar, "iyi görünmekte" ama gerçekte "iyi" davranmayarak toplumsal iyilik konusuna kurumsal çıkar gözüyle bakmaktadırlar. Bu şirketler kendilerini sosyal sorumlu bir şirket olarak tanıtmalarına rağmen çevreye ve topluma karşı sorumsuz davranışlarda bulunabilmektedirler. Örneğin BP ve Enron gibi şirketler kendi KSS uygulamaları için ödüller kazanmalarına rağmen yine de topluma (Enron'un yaptığı gibi) ve çevreye (BP' nin yaptığı gibi) zarar veren etik olmayan davranışlar ve eylemlerde bulunmuşlar ve ciddi tepkiyle karşılaşmışlardır. (Mishra ve Scmidt, 2016) . Bu şekilde KSS projelerinin genellikle kısa vadeli pazarlama anlayışıyla oluşturulması, sosyal sorumluluktan daha çok yapılan reklamla yaratılan imajın kısa sürede parasal geri dönüşüne odaklanmaktadır.
Ancak Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Başkanı Serdar Dinler'e göre (Aktaran: Yüzbaşıoğlu: 2012) KSS projelerinin topluma ve çevreye katkısının üst seviyelerde olması, işletme ve paydaşlar adına kazan-kazan anlamı taşıması için KSS'nin pazarlama faaliyeti olarak görülmemesi gerekmektedir. Bir şirket KSS'yi kurum kültürüne aşılamışsa, itibar ve güven zaten bir şekilde bu şirkete geri dönecektir. En büyük hata, KSS kavramını amaç olarak değil pazarlama faaliyetleri için bir reklam aracı olarak görmektir. Bir reklam-pazarlama olmaktan öteye gitmeyen projeler zamanla müşterilerden gelen olumsuz tepkilerle karşılaşacaktır. Müşteri kendisini kandırılmış hissedecek ve bir dahaki sefere o ürünü seçmeyebilecektir. Tüketicilerin beklentilerini karşılamayan işletmeler her
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Volume 12/12 an boykot edilme riski ile de karşı karşıya kalabileceklerdir. Müşterinin güvenini sarstıktan sonra onu yerine koymak ise çok zor olacaktır.
1995 yılında Royal Dutch/Shell, Brent Spar petrol rafinerisi atıklarını okyanusa boşaltmayı planladığında ciddi bir tüketici boykotuyla karşılaştı. Boykot sonucunda Shell'in bazı pazarlardaki satışları %50'ye kadar düştü. Shell'in çevreciler ve insan hakları savunucuları tarafından çok ciddi eleştirilmesi ve karşılaştığı tüketici boykotu bir şirketin sosyal ve ahlâkî sorumluluklarını yerine getirmediğinde ödeyeceği bedeli gözler önüne sermiştir. Diğer bir örnek de spor ayakkabı ve giyim endüstrisi devi Nike'ın Asya'daki fabrikalarında kötü şartlarda ucuza işçi çalıştırma suçlamasıyla karşılaştığı uluslararası boykottur. 1991 yılında suçlamalar başladığında Nike, Asya'daki fabrikaların işyeri standartlarının ve işçi ücretlerinin kendi sorumlulukları olmadığını oradaki kanunlar ve mevzuatla ilgili olduğu iddia etmiştir. Buna rağmen bir sivil toplum kuruluşunun yürüttüğü kampanya sonrası Nike ürünlerine talep azalmış, uzun bir dönem satışlar bu kötü itibar yüzünden olumsuz olarak etkilenmiş ve Nike işçi çıkarmak zorunda kalmıştır. Değişimin artık kaçınılmaz olduğunu anlayan Nike CEO'su Phil Knight, Nike'ın düşük ücret, fazla mesai ve işçileri suiistimal ile eş anlamlı hale geldiğini kabul etmek zorunda kalmış ve hiçbir tüketicinin böyle kötü bir imaja sahip ürünleri almak istemeyeceğine gerçekten inandığını söylemiştir. 1999 yılından itibaren Nike, belirgin bir dönüş yaparak kar amacı gütmeyen ve kötü çalışma koşulları, işçi suiistimallerine karşı çözümler üreten bir kurum olan Fair Labor Association (Adil İş Gücü Derneği) ile çalışmaya başlamıştır. Nike bugün bir daha böyle bir riskle karşılaşmamak için KSS pozisyonunda yaklaşık 90 kişi çalıştırmakta, fabrikalarını bağımsız denetim kurumlarına denetletmek için ciddi kaynak ayırmakta ve 2005 yılından itibaren detaylı olarak KSS raporları yayınlayarak kamuoyunu bilgilendirmeye devam etmektedir. (Mohr, Webb ve Katherine, 2001: 70; Nisen, 2013; Smith, 2003: 16-17) .
Günümüz şirketleri itibarlarını düşündüklerinde, hemen her organizasyon bugün sosyal sorumluluğun önemini kavramış durumdadır. Çünkü günümüzün iş dünyası şirket skandalları, borsalardaki ani düşüşler, kararsız ekonomi, yoksulluk, beklenmedik siyasi dalgalanmalar, savaşlar, krizler, küresel terörizm tehdidi, büyük mülteci akınları sebebiyle karmaşık ve şüphecidir. Böyle bir ortamda KSS, bir moda değil, adeta bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Şirket skandalları, doğal çevreye verilen zarar, ürünlerin ihtiva ettiği maddeler, insan hakları, çalışan hakları gibi konular kişilerin eskisine oranla daha çok dikkatini çekmektedir. İşletmeler de sürdürülebilirliği sağlamak için arayış içine girmektedirler. Böyle bir ortamda KSS uygulamaları vazgeçilemez bir stratejik unsur olmaktadır. Bu konuda yapılan bilimsel araştırma sonuçları, onları bu tutumlarında haklı çıkarmaktadır (Uzkesici, 2005) .
Gerçekten de KSS konusunu ciddiye alan şirketlerin önemli kazanımlar elde etmeye başladıklarının bir gerçek olduğu günümüzde yapılan araştırmalarla anlaşılmıştır. Bu sayede kurumların marka ve piyasa değerleri artmaya başlamaktadır. Daha nitelikli personeli cezbetme, motive etme ve tutma imkânı doğmaktadır. Kurumsal öğrenme ve yaratıcılık potansiyeli artmaktadır. Özellikle bu konularda hassas yatırımcılara ulaşma imkânı oluştuğundan hisse değerleri yükselmekte ve borçlanma maliyetleri düşmektedir. Verimlilik ve kalite artışları olmaktadır. Risk yönetimi daha etkin hale gelmektedir. Devlet ve yerel yönetimlerle daha iyi ilişkiler geliştirilmektedir. Bunlarla birlikte tüketiciler artık bir ürünü satın alırken firmanın toplum için yaptıklarına da bakmaktadırlar. KSS bilincinde olan firmalar yeni pazarlar ve müşteri sadakati sağlamada önemli avantajlar elde etmektedirler (Argüden, 2007; Özçelik, 2009 ).
Environics İnternational (şimdiki adı Globescan), The Prince of Wales Business Leaders Forum ve The Conference Board tarafından 1999 yılında yapılan ve 23 ülkede 25000 kişinin KSS üzerine sorgulandığı anket çalışması sonuçlarının ana hatları aşağıdakileri kapsamaktadır (Kotler ve Lee, 2008: 12) .
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• Anketi cevaplayanların %90'ı şirketlerin karlılıktan daha fazlasına odaklanmalarını istemektedir.
• %60'ı sosyal sorumluluk anlayışına sahip bir şirketten etkilendiklerini söylemişlerdir.
• %40'ı "sosyal sorumluluğu yok" şeklinde algıladıkları şirketler hakkında ya olumsuz tepki verdiklerini ya da olumsuz şeyler söylediklerini belirtmişlerdir.
• %17'si "sosyal sorumluluğu yok" şeklinde algıladıkları şirketlerin ürünlerinden gerçekten kaçındıklarını belirtmişlerdir.
Yine 2013 yılındaki Cone Communications/Echo Global tarafından ABD, Kanada, Brezilya, İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya, Çin, Hindistan ve Japonya'da 10.000 kişi üzerinden tüketicilerin KSS algılarını ölçen bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışma tüketicilerin iş dünyasından ne istediklerine yönelik çok önemli bulgular ortaya çıkarmıştır. Bu bulgulara göre şaşırtıcı bir şekilde sadece %6'lık küçük bir grup şirketlerin temel amacının hissedarlarına para kazandırmak olması gerektiğine inanmaktadır. Bu durum, kişilerin klasik düşüncedeki iş dünyasının sadece kar odaklı olması gerektiği düşüncesinden açık bir şekilde kaydığını göstermektedir. Katılımcıların %31'i, şirketlerin izledikleri politikayı daha sosyal ve çevresel olacak şekilde değiştirmeleri gerektiğini düşünmektedirler. Eğer bu değişimi gerçekleştirmezlerse katılımcıların %91'i beklentilerini karşılayan başka bir markayı tercih edebileceklerini belirtmişlerdir. Tüketicilerin, %88'i topluma ve çevreye zarar vermeyen ürünleri alma sorumluluğu hissettiklerini, %81'i iş yerlerini seçerken KSS'yi göz önünde bulundurduklarını, %93'ü de sosyal ve çevresel sorunların çözümüne destek olan şirketlere daha fazla sadık olduklarını söylemişlerdir. KSS'nin açık bir şekilde tüketici seçim ve davranışları üzerinde büyük etkisinin olduğu görülmektedir (Harpham, 2013) .
Bugün özellikle küresel işletmelerin büyük bir güce sahip olduğu ve işletmelerin faaliyetleri ile insanları, doğal çevreyi etkilediği bir gerçektir. İşletme faaliyetleri hem kişilerin hem de halkın yaşam kalitesini doğrudan ve dolaylı olarak etkilemektedir. Mesela en önemli iç paydaşı olan çalışanlar üzerinde güç ve otoriteye sahiptir. Komşusu ve en önemli dış çevre paydaşı olan toplum üzerinde iş olanakları sağlama ve vergi kaynağı olarak diğer taraftan da atık madde ve kirlilik kaynağı olarak etkiye sahiptir. İnternet gibi iletişim kanallarının çeşitliliği, televizyon ve sosyal medya ağının oldukça yaygınlaşması dünyayı küresel bir köy haline getirmiş ve bu köyde işletmeler en önemli etkileyen ve etkilenen unsur olmuştur. Bu gelişmeyle bugün işletmeler kazanç sağlama, kaliteli ürün ve hizmet üretmeyle birlikte yaşam kalitesini arttırmaya, insan haklarına, biyoçeşitliliğe, çevreye ve topluma daha duyarlı olmak zorundadır. Artık işletmelerin sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunması, dünya genelinin bir beklentisi haline gelmiştir. (Dalyan, 2007; Drucker, 2008) Bir şirketin faaliyetleriyle dolaylı veya dolaysız olarak etkilediği tüm paydaşlardan izole bir şekilde ekonomik amaçlarına ulaşma düşüncesi artık kabul görmemektedir. Bir şirket temel ekonomik amaçlarıyla birlikte iyi bir kurumsal vatandaş olmaya odaklanmak durumundadır. Toplum yararını gözeterek küresel eğilimlerle finansal gereklilikleri bir denge içerisinde yan yana yürütme çabası, işletme yapılarını, kurallarını, politika ve iş modellerini tekrar şekillendirmeye zorlamaktadır. Mevcut çabaları geliştirmek ve çok hızlı değişebilen piyasa şartlarının önünde olmak için çoğu sosyal sorumlu işletmeler kısa ve uzun dönem stratejilerini sürekli gözden geçirmektedirler (D'Amato, Henderson ve Florence, 2009).
Yine şirketleri bulundukları toplumun veya ülkelerin vatandaşları olarak düşünürseniz, kabul edilebilir ve meşru olabilmeleri için aynen toplumu oluşturan fertlerin yaptığı gibi belirli görev ve sorumlulukları yerine getirmeleri gerekir. Bunun içinde bir şirket karar ve faaliyetlerinin bütününü etkileyen KSS, vizyonla ilişkilendirilmiş olmalı, şirketlerin temel hedef ve stratejilerine dâhil edilmeli, kaynak ayrılmalı ve sistematik bir şekilde uygulanmalıdır. Zira artan bir şekilde, tüketiciler
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Volume 12/12 güvendikleri şirketlerden ürün satın almak, tedarikçiler güvenebilecekleri şirketlerle iş yapmak, çalışanlar saygı duydukları şirketlerde çalışmak, büyük yatırımcılar sosyal sorumluluk sahibi firmaları desteklemek ve STK'lar ortak sorunlar için çözümler arayan şirketlerle birlikte çalışmak istemektedirler. Şirketlerin bu paydaş gruplarının her birinin beklentilerini karşılaması, bundan en çok faydalanacak olan sahiplerine (birincil paydaşlarına) karşı görevlerini de en üst seviyede yapmalarını sağlayacaktır (Werther ve Chandler, 2011) .
Ekonomik güç kazanan işletmeler, aynı zamanda sosyal bir güç elde etmekte ve kazanılan bu sosyal güç, işletme faaliyetleri ile ilgili verilecek kararlarda işletme ile birlikte toplumun çıkarlarını da göz önünde tutarak verilmesini zorunlu kılmaktadır. Böyle bir bakış açısına göre sosyal sorumluluk; işletmeleri ekonomik bir varlık olarak görmekle birlikte, toplum içerisinde artan önemleri doğrultusunda birtakım toplumsal sorumluluklar üstlenmeleri gerektiği konusuna ağırlık verilmesini gerektirmektedir. Toplumun temel ekonomik birimi olan işletmelerin, yaşayabilmesi ve varlığını sürdürebilmesi için daima değişen ve gelişen çevrede büyümesine, büyümesi için de kârlı çalışmasına bağlı kılınmıştır. Artık bir işletmenin başarısı, sadece salt kazancı maksimize etmesiyle değil, bu kazancı toplumsal hedeflere yöneltip, toplumun değer yargılarına uygun politikalar belirleyerek faaliyetlerini sürdürmesiyle bağlantılı hale gelmiştir (Top ve Öner, 2008) Peter Drucker'a (2008) göre günümüz modern yöneticilerinin üç temel görevi bulunmaktadır. Bu görevler; organizasyonlarının temel amaç ve misyonunu tam olarak belirlemek, çalışanları motive ederek iş verimliliğini arttırmak, sosyal etki ve sosyal sorumluluğu yönetmektir. Her işletme toplumun bir organıdır ve bir organın sağlıklı işleyen bir vücutta yer almadan yaşaması düşünülemez. Bugün kurumların her biri dış çevresindeki paydaşlarına destek olmak ve onları tatmin etmeleri gerekmektedir. İşletmeler işgören ve yöneticileri istihdam etmek hatta hissedarlara kar payı sağlamaktan ziyade müşterilerine ürün ve hizmet sunmak, topluma ekonomik ve sosyal katma değer sağlamak için kurulurlar. Şüphesiz istihdam ve kar gereklidir ancak nihai hedef değildir. Mesela bir hastane doktorlar ve hemşireler yararına değil, tedavi olmak isteyen ve bir daha asla gelmek niyetinde olmayan hastalar yararına kurulur. Aynı şekilde okullar öğretmenler için değil öğrenciler için kurulurlar. Bir yönetim için bu gerçeği unutmak kötü yönetimin başlangıcı olmaktadır. Kötü yönetim de işletmeye protesto, boykot, dava açılması şeklinde toplum baskısı olarak para cezası, faaliyetine son verme şeklinde de devlet baskısı olarak geri dönmektedir.
Kotler ve Lee'ye göre (Aktaran: Özçelik, 2009 ) tüm bu gerçekleri görmeyen ve KSS stratejisinin altını bu gerçeklerle donatmayan hiçbir projenin amacına ulaşamayacağı açıktır. Sıklıkla hayırseverlikle karıştırılan, çoğu zaman reklam amaçlı yapılan projeler firmaya kâr değil zarar getirebilmektedir. Bugünün tüketicisi satın alma kararı verirken ihtiyacı olan ürün veya hizmetlerin sadece markasına değil, o markanın "nasıl bir dünya" içinde konumlandırıldığına da bakmaktadır.
Bu sebeplerle KSS günümüzde pek çok şirket tarafından stratejik bir konu olarak görülen ve önemi giderek artan bir gerçek olmaktadır. Bugün çevresel ve sosyal sorunlar, kaynakların kullanımı, iklim değişikliği gibi geniş bir sorun yelpazesinde şirketlere toplum tarafından çok fazla baskı vardır. Günümüzde KSS, sadece topluma hoş görünmek için değil, kurum kültürü ve temel stratejilere dâhil edilerek şirketlerin günlük ve uzun vadedeki tüm karar ve davranışlarını şekillendiren, ürün ve hizmetleriyle bütünleşen bir gerçeklik haline gelmiştir. KSS bir reklam aracı olarak değil 21. yüzyılda başarıyı arayan şirketler için kesinlikle ve tartışmasız bir şekilde stratejik bir yönetim anlayışı olmuştur. 
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